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ABSTRAKT
Dyqanet virtuale nga shtete të ndryshme të botës tashmë njihen edhe nga shumë
kosovarë. Një pagesë online do të thotë që pagesa për një shërbim apo blerje të
ndryshme do të kryhet me anë të përdorimit të aplikacioneve të ndryshme në web
përmes llogarisë bankare. Një prej zhvillimeve më të mëdha që kanë prekur mënyrën e
pagesave online viteve të fundit, është zhvillimi i aplikacioneve të ndryshme në web, të
cilat mundësojnë që pagesat për shitjen apo blerjen e produkteve të ndryshme të kryhen
online me anë të kartelave bankare. Blerjet online të japin më shumë mundësi për
gjetjen e çmimeve më të lira, krahasimin e produkteve për nga karakteristikat e tyre,
zgjedhje të shumta si dhe shpenzime më të ulëta dhe kursim të kohës për të kërkuar
produktet e dëshiruara. Kjo ka shtyrë që të kemi një rritje të pagesave online edhe në
vendin tonë. Vitet e fundit teknologjia dhe shërbimet online janë duke u zhvilluar në
mënyre marramendëse. Ndryshe, me gjithë rritjen e pagesave online për shërbime të
ndryshme, ky shërbim në vendin tonë është ende në fazën fillestare të përdorimit,
mirëpo ka nje rritje graduale të përdorueseve. Këtë rritje të përdoruesve të pagesave
online si dhe krahasimin mes pagesave klasike me cash (para në dorë) dhe atyre online e
dëshmon edhe pyetësori online të cilin e kemi përdorur për të analizuar rritjen e
përdorimit të pagesave online në vendin tonë. Përderisa në botë dyqanet virtuale kanë
një tendencë në rritje, në Kosovë kompani të pakta e aplikojnë këtë shërbim.

Megjithatë, jo të gjithë qytetarët kanë informacione të mjaftueshme dhe besim tek
blerjet apo kryerja e pagesave online. Sfidë për këtë mbetet siguria, integriteti i
informacioneve gjatë kryerjes së këtyre pagesave. Në këtë temë do të mundohem të
shtjelloj dhe analizoj sa më në detaje si funksionon një pagesë online, sa është e sigurt,
çfarë rreziku përmban si dhe sa është duke u përdorur në vendin tonë shërbimi i
pagesave online.
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1

HYRJE

Blejra apo shitja e mallrave dhe shërbimeve online ndryshe është e njohur edhe si ecommerce. Koncepti i e-commerce nuk do të thotë vetëm shitjen dhe blerjen e mallrave
online. Kjo përfshinë edhe të gjithë procesin e blerjes siç është zhvillimin, marketingun,
shitjen, dërgimin dhe kryerjen e pagesës për produktin dhe shërbimin. Me zhvillimin e
e-commerce sistemi i pagesave dhe protokolleve online janë zhvilluar. Sistemi
momental i pagesave online konsiston në disa pika kryesore në blerësin , shitësin dhe
procesuesin e pagesës që e mundëson procesimin e pagesës nga blerësi tek shitësi.
Shitësi me marrjen e informatave nga blerësi ato i dërgon tek procesuesi i pagesës për tu
kryer pagesa. Sidokudo kjo përmban rrezik në ruajtjen dhe keqpërdorjen e informatave
nga shitësi. Kjo temë propozon një qasje të re të një pagese online ku informatat e një
blerësi në internet nuk mund të merren dhe keqpërdoren nga shitësi. Informatat sensitive
të blerësit në të shumtën e rasteve janë detajet e kartelave debit dhe kredit, të cilat duhet
ti dërgoj tek shitësi gjate kryerjes së një pagese online. Këto informata sensitive
financiare ekspozohen ndaj rreziqeve të ndryshme. Disa nga rreziqet e njohura
globalisht

janë ndërhyrja në të dhëna, vjedhja e detajeve të kredit kartelave dhe

keqpërdorimi aposiçnjihet si term me i përdorur “credit card fraud”. Shitësi ndoshta nuk
i keqpërdorë këto të dhëna mirëpo ai i ruan ato në server të kompanisë . Në këtë rast
serveri në të cilën ruhen këto të dhëna nëse nuk është i siguruar mjaft mirë për t’i
ndaluar ndërhyrjet e paautorizuara siç janë spammers, spyware, malwares dhe hackers
etj. të dhënat e blerësit mund të vidhen dhe të keqpërdoren. Në vitin 2006, 5 nga
kompanitë e shënuara , VISA , MasterCard, Amex,JCB, International Discover
Financial Services, e kanë formuar këshillin për standardet e sigurisë të quajtur Card
Industry Data Security Standards (PCI DSS). PCI DSS është një forum i hapur global që
punon në zhvillimin, menaxhimin, përhapjen e vetëdijes dhe edukimin e tregtarëve për
standardet e sigurisë të PCI DSS-së. Poashtu ky forum

merret edhe me Payment

Application Data Security Standards (PA-DSS) dhe Pin Transaction Security (PTS).
Thyerja e politikave të caktuara mund të rezultojë në marrjen e të drejtave të shitjes
online të tregtarit. Thyerja e politikave të caktuara nga PCI DSS me dashje apo pa
1

dashje shpesh bëhet nga ana e tregtarit. Duke i marr në konsideratë këto rreziqe në
mendojmë qe një pagese online të behet ashtu që informatat e blerësit të dërgohen direkt
tek procuesuesi i pagesës apo “payment gateway” dhe kështu tregtari nuk mund ti këtë
informatat e blerësit , dhe kështu të evitohet rrjedhja e paautorizuar e informatave të
klientin dhe keqpërdorimi i tyre.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Që nga nëntori i vitit 2000 Autoriteti Bankar dhe i Pagesave të Kosovës (tani Banka
Qendrore e Republikës së Kosovës), kishte filluar së hartuari planin mbi krijimin e një
Sistemi të ri të Pagesave Ndërbankare në Kosovë. Kjo përpjekje ishte përkrahur
fillimisht nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN - asistenca teknike e të cilëve ishte
prezent që nga fillimi) përmes këshilltarëve profesional për pagesa. Rekomandimet e
tyre të dhëna fillimisht përmes raporteve (pasqyruar sipas etapave të zhvillimit) ishin
bërë pothuaj për atë kohë edhe procedura të punës aktuale. Me krijimin e Komitetit
Këshillues të Pagesave Ndërbankare nën udhëheqjen e BQK-ës e në pjesëmarrje të të
gjitha bankave komerciale, u punua rreth konkretizimit të rregullave dhe procedurave të
punës, standardeve dhe të gjitha politikave tjera operacionale e zhvillimore në këtë
aspekt.

Sistemi Ndërbankar i pagesave i karakterizuar si proces ka kaluar nëpër tri faza
kryesore të zhvillimit.
2.1

Faza e parë

Zyrtarisht kjo fazë, e më këtë edhe Sistemi i Kliringut Ndërbankar (SKN), filloj së
vepruari më 7 Maj, 2001. Kjo periudhë u karakterizua me mënyrën manuale të këmbimit
të urdhërpagesave, rregullimit dhe barazimit të gjitha pagesave në BQK. Pra, ishte një
sistem shumë i thjeshtë i kliringut dhe shlyerjes të urdhërpagesave në letër. Me këtë
mënyrë të veprimit kreditohej llogaria e bankës pranuese dhe debitohej llogaria e bankës
urdhëruese. Në fillim, meqë numri i pagesave ishte i vogël, regjistrimet në llogari
bëheshin manualisht dhe në baza individuale. Ishte kjo një marrëveshje e arritur në mes
SKN në BQK dhe bankave pjesëmarrëse, të cilat u bashkëngjitën me marrëveshje në
këtë proces.
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Përveç operativës ditore, karakteristikë tjetër parësore e kësaj faze ishte konsolidimi i
Komitetit Këshillues Ndërbankar të Pagesave, KKPN (i njohur si “IPAC”). Fillimisht, të
anëtarësuara në Sistem të Kliringut Ndërbankar dhe njëkohësisht edhe në aktivitetet e
Komitetit Këshillues të Pagesave, ishin: Procredit bank (ish MEB), NLB (ish BRK) dhe
BPB. Nga qershori i atij viti sistemit iu bashkangjit edhe Banka Ekonomike (BE),
ndërsa në fund të vitit 2001, sistemit të pagesave dhe aktivitetit të komitetit këshillues të
pagesave, iu bashkuan edhe tri banka të tjera: Raiffeisen Bank (ish Banka Amerikane),
Banka Kreditore (BKP) dhe Kasabanka (KSB) [5]

Tabela 1 Formulari i konsoliduar i zgjidhjes së pagesave (ICS 008) [5]
2.2

Faza e dytë

Shkëmbimi manual dhe gjysëmmanual i të dhënave ishte një bazë e fortë që i parapriu
fazës tjetër të zhvillimit dhe modernizimit të Sistemit të Pagesave ndërbankare dhe
kalimin në të ashtuquajturin Sistem Elektronik të Kliringut Ndërbankar (SEKN).
Implementim i fazës së dytë për kalimin në SEKN, u krye me kohë sipas planit të
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parashikuar nga BQK-ja, nën rekomandimet profesionale e këshilluese të FMN
(asistencën teknike) pastaj përkrahjen e pa rezervë të KPMG – USAID (sigurimin e
harduerit dhe softuerit) përmes këshilltarit të emëruar special në atë kohë me punë në
BPK. Në fillim transmetimi i të dhënave BANKË – SKN – BQK dhe anasjelltas
teknikisht është realizuar përmes linjave telefonike (modemit). Të gjitha veprimet u
realizuan me sukses dhe sipas procedurave të parapara e me marrëveshjeve paraprake
me bankat. Në fillimin e prillit, 2002 u kalua përfundimisht në Sistem Elektronik të
Kliringut Ndërbankar. Faza e dytë e zhvillimeve, është karakterizuar edhe me një të
arritur tjetër të madhe, implementimin e Sistemit të Numrave Standard të Llogarive
(IBAN) në tetor, 2003, në pajtim me Rregullën e XIX të BQK-së mbi sistemin e
numrave standard të llogarive. [5]
2.3

Faza e tretë

Në maj të vitit 2007 u bë instalimi i sistemit ICS në Thesar, që lehtësoi dërgimin e të
gjitha pagesave nga ana e institucioneve qendrore dhe atyre të qeverisjes lokale. Në këtë
kuadër u bë ndërlidhja e sistemeve interne të të gjitha bankave dhe u aplikua numri unik
i referencës për pagesa të të hyrave / UNIREF përmes SEKN-së. Këta hapa rritën
efikasitetin, sigurinë dhe transparencën e inkasimit të të hyrave. Gjatë vitit 2009, SEKN
u zhvendosë plotësisht në një sistem të bazuar në teknologjinë e ueb-it, akt ky i cili ka
përmirësuar ndjeshëm përdorshmërinë dhe funksionalitetin e tij. Tani çdo ditë
pjesëmarrësit e sistemit ndërbankar të pagesave dërgojnë rreth 15 mijë pagesa me vlerë
mbi 15 milion euro, në mënyrë më të sigurt dhe efikase.
Statistikat në tabelat meposhtëm të nxjerra nga BQK tregojnë vlerën e transaksioneve
mbi instrumentet cash dhe jo-cash në Kosovë si dhe krahasimin e pagesave me vendet e
Evropës Juglindore në vitin 2013. [5]
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Tabela 2 Raporti mujor mbi instrumentet cash dhe jocash [6]

Tabela 3 Raporti vjetor mbi instrumentet e pagesave [6]
2.4

Skema e funksionimit të Sistemit Ndërbankar të Pagesave Në Kosovë

Sistemi Ndërbankar i Pagesave, vepron i organizuar dhe i mbikëqyrur nga BQK-ja, e
cila përveç si monitoruese dhe rregullatore e këtij sistemi edhe merr pjesë direkt në këtë
sistem në emër të saj dhe institucioneve të qeverisë. Prandaj edhe në mesin e
funksioneve kyçe të BQK-së vazhdon të jetë krijimi i një sistemi efikas dhe të sigurt për
pagesa i bazuar në një infrastrukturë stabile.

6

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) është pronare dhe operatore e sistemit
të vetëm të pagesave ndërbankare në Kosovë, Sistemin Elektronik të Kliringut Ndër
bankar (SEKN). Ky sistem hibrid i pagesave kliron të gjitha pagesat prioritare, pagesat
individuale, pagesat me shumicë, pagesat Kos-Giro dhe pagesat e debitimit direkt.
SEKN është një platformë e cila plotësisht bazohet në ueb/rrjet (web-based), dhe gjatë
viteve të funksionimit ka dëshmuar të jetë një sistem i qëndrueshëm dhe stabil, i cili i ka
plotësuar me përpikëri nevojat e komunitetit bankar dhe përdoruesve të tij. [3]

Figura 1 Skema e funksionimit të Sistemit Ndërbankar të Pagesave [3]
2.5

Faktorët që influencojnë në zhvillimin e pagesave online në vendin tonë në
Kosovë krahasuar me ato klasike apo siç njihen tek në me CASH (Para në
dorë)

Pothuajse të gjitha bankat komerciale në Kosovë e ofrojnë shërbimit e-banking tek
klientët e tyre. Me këtë shërbim klientët e tyre mund të qasen në llogaritë e tyre dhe
mund të iniciojnë transfere përmes kompjuterit të tyre personal të lidhur në internet.
7

Numri dhe vlera e E-Banking po rritet vazhdimisht. Rritja e saj nënkupton se ende nuk
ka përdorim të gjërë në publik në vendin tonë, si pasojë e mos përdorimit dhe shtrirjes së
internetit në të gjithë Kosovën. Për të pasur një shikim më të qartë të rritjes së numrit
dhe vlerave të pagesave të ekzekutuara online përmes shërbimit E-Banking tabela
mëposhtëm shfaqë statistikat e marra nga BQK-ja mes viteve 2010-2014. Vlenë të
theksohet së nder vite ky sistem ka pasur rritje rapide.
2.5.1 Gatishmëria e Teknologjisë:

Në përgjithësi, bankat duhet të kenë një nivel bazë dhe mjaftueshëm të sigurt dhe të
lehtë për tu përdorur të teknologjisë në mënyrë që të ketë depërtim të përdorimit të
aplikacioneve alternative siç janë ebanking apo edhe shërbime direkte në web për
pagesa online. Bizneset që përdorin internet apo kanë rrjete të zhvilluara si dhe kanë një
penetrim të lartë të përdorimit të aplikacioneve për pagesa online, kanë më shumë gjasa
që të kenë depërtim më të madh dhe shfrytëzues më shumë për shfrytëzim të pagesave
online.
2.5.2 Shtytje për shkak të kostos

Krahasuar me pagesat klasike, pagesat online nëpërmjet aplikacioneve alternative apo
kartelave të ndryshme bankare janë me kosto shumë të ulët ose janë falas për
shfrytëzuesin në shumicën e rasteve. Këto aplikacione i japin mundësi klientëve të
shfrytëzojnë këto shërbime me kosto shumë të levërdishme. Kosto më e lartë për
kryerjen e pagesave me cash në shumë vende ndikon në rritjen e përdorimit të pagesave
online si mënyrë më të mirë alternative.
2.5.3 Prirje për rritjen e ekonomisë informale

Marrë në konsideratë ekonominë, përdorimi i madh i cash-it bënë rritjen informale të
ekonomisë, evazion fiskal si dhe krim në shoqëri. BQK dhe palët e interesuara në këtë
çështje kanë ndërmarr iniciativa dhe veprime në sistemin e pagesave siç janë:
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•

Rritja e transaksioneve pa përdorimin e cash-it

•

Studimet dhe analizat në situatën momentale përmbajnë numrin e transaksioneve
në cash dhe non-cash, dhe shërbime të pagesave elektronike etj..

•

Analiza e kostos së bankave, të gjeneruara për trajtimin e këtyre proceseve,
depozitave, sigurisë dhe transportin e cash-it.

•

Analizimi i kostos dhe përfitimeve potenciale të institucioneve që gjenerojnë dhe
pranojnë pagesasiçjanë shërbimet e kompanive publike, bizneset etj.

•

Hulumtimet bazuara në eksperiencat internacionale dhe praktikat më të mira
analizat e qarta të situatës momentale dhe synimeve tona në të ardhmen.

•

BQK ka shfaqë në mënyrë të vazhdueshme përkrahjen dhe është angazhuar që të
përkrahë zvogëlimin e qarkullimit të cash-it nëpërmjet infrastrukturës legale, gjë
që ka ndihmuar në rritjen e sigurisë së pagesave online

•

BQK ka treguar angazhim të vazhdueshëm në përkrahjen në reduktimin e parasë
CASH përmes infrastrukturës legale duke ndihmuar kështu rritjen e sigurisë së
sistemeve elektronike

2.6

Të gjitha këto janë arritur përmes

•

Duke implementuar një seri të rregulloreve dhe marrëveshjeve në përputhje me
standardet ndërkombëtare.

•

Përmes krijimit të sistemit elektronike ndërbankar të quajtur “Clearing System”
që ka ndihmuar në lidhjen mes BQK, Bankave Komerciale dhe klientit

•

Duke vepruar direkt në krijimin e skemave të pagesave që reduktojnë
transaksionet cash siç janë skemat e pagesave në masë, KOS Giro skemat, si dhe
Direct Debit skemat.

•

Duke mundësuar krijimin për herë të parë të një ure lidhëse për kooperimin me
kompani internacionale siç janë (VISA, MasterCard) dhe ato që operojnë në
regjione të ndryshme siç janë (Quipu, Pay Link etj.) që kanë ndihmuar sektorin
financiar në Kosovë përmes asistencës teknike, organizimin e tubimeve punuese
për informimin e publikut, trajnime me qëllim arsimimin etj.
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Bankat, bizneset dhe individët janë një anë e medaljes për reduktimin e CASH-it,
përderisa qeveria me strukturat relevante administrative ka një rol përcaktues në
rregullimin e kësaj fushe.

•

Hapje të detyrueshme të llogarive dhe performim të transaksioneve
bankare të arkëtueshme në favor të buxhetit të konsoliduar të shtetit
përmes sistemit bankar

•

Kryerjen e pagesave dhe detyrimeve publike dhe administrative vetëm
përmes llogarive bankare.

Sistemi bankarë në Kosovë në përgjithësi ka qenë proaktivë në kuptim të ndërmarrjes së
hapave dhe iniciativave për zhvillimin dhe adoptimin e teknologjisë moderne të
krahasueshme me Europën Perëndimore. Momentalisht janë më shumë së 1.9 milion
llogari bankare aktive, 123,978 kredit kartela, 704,359 debit kartela që mund të përdoren
në 9,408 POS terminale, 503 ATM terminale, dhe 159,843 e-banking llogari.

Gjatë vitit 2014 , 9.1 milion transaksione më një vlerë prej 6.8 miliard Euro janë
proceduar nëpërmjet Sistemit Elektronik Të Kliringut.

Statistikat më poshtë shfaqin figurën relevante të pesë viteve paraprake ku në kemi ardh
në konludim se ende duhet punuar në rritjen e përdorimin të Sistemit Elektornik të
Pagesave.
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Tabela 4 Rritja e përdorimit të Sistemit Elektornik të Pagesave. [1]

Si pasojë, duke u bazuar në diskutimet me akterë të pagesave në kuadër të ekipit për
menaxhimin e reduktimit të parasë së gatshme, ku janë analizuar kostot reale dhe sociale
për reduktimin e përdorimit të instrumenteve kesh të pagesave në ekonomi, është
konstatuar si në vijim:

•

Bankat dhe Institucionet, të angazhohen në edukim të klientit, me promovim
direkt të produkteve, me marketing të shërbimeve të ofruara bankare (ebankingun, kartelat e debitit, kreditit, m-banking, etj.)

•

Një resor i rëndësishëm i Sistemit të Pagesave në vend është sigurimi i mundësisë
së pagesave elektronike për tatim, taksa, etj. si dhe formave tjera të pagesave me
kartela specifike për pensione apo kategori tjera të pagesave;
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•

Kompanitë e shërbimeve publike dhe institucione tjera, të vendosin POS
terminale nëpër sportelet e tyre, për të ju mundësuar klientëve pagesa përmes
kartelave;

•

Kompanitë të ofrojnë kushte më të volitshme për klientët që paguajnë përmes
instrumenteve elektronike, si me Debitim Direkt, p.sh. të ndahen bonuse për
konsumatorin që paguan me debitim direkt apo përparësi tjera;

•

Kompanitë e shërbimeve publike të ofrojnë mundësi të pagesave përmes ebankingut (internetit), mobile bankingut, etj.

•

Bankat komerciale përmes tarifave të favorizojnë pagesat përmes formave
elektronike, duke ofruar tarifa më të ulëta për pagesat përmes llogarive bankare
dhe për pagesa elektronike;

2.7

BQK e ka paraparë në Planin strategjik dhe është në proces të:
•

Implementimit

të

Sistemit

të

Shlyerjeve

Bruto

në

Kohë

Reale

(ATS/RTGS+ACH), në pajtim me standardet e fundit ndërkombëtare ISO 20022
unike për pagesa kombëtare dhe ndërkombëtare, pagesa në vlera të vogla apo të
mëdha, unike për SEPA dhe TARGET, etj.
•

Finalizimit të analizës për mënyrën e krijimit të Sistemit për Shlyerje të
Transaksioneve Ndërbankare të Pagesave me Kartela, me qëllim të krijimit të
mundësive sa më të lehta dhe më të favorshme për qytetarët e vendit si dhe për
ekonominë në përgjithësi, për përdorim të kartelave dhe reduktimin e parasë se
gatshme në përdorim.
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Përparësitë e krijimit të qendrës procesuese për transaksione me kartela në Kosovë,
konsiderohet se qëndrojnë në:

•

Sigurimin e unifikimit të një POS-i dhe Bankomati që do të ofron një prezantim
qoftë edhe në të parë më profesional, më të planifikuar, më eficient për bankat
dhe do ishte një pasqyrë e mirë për vendin;

•

Do të sigurohej një fleksibilitet për përdorim të kartelës dhe shpejtësi në
procedim të transaksioneve me kartelë;

•

Do të sigurohej një ulje e shpenzimeve për bankat komerciale, zvogëlim i numrit
të terminaleve (ATM dhe POS) në një lokacion dhe shpërndarje më e organizuar
dhe më racionale e tyre (rialokim).

•

Do të sigurohej një ulje e shpenzimeve për tregtarët/bizneset, që nënkupton
përdorimin e vetëm një pajisje për pagesa me kartela duke reduktuar numrin e
madh të pajisjeve POS në qendra të shitjeve që ekzistojnë aktualisht;

•

Do të mundësohej mbikëqyrja e transaksioneve dhe instrumenteve të pagesave
me kartela, meqenëse aktualisht BQK-ja disponon vetëm me statistika të
raportuara nga bankat komerciale për transaksione me kartelë.

•

Taksat dhe tatimet që rrjedhin nga aktivitetet e qendrave procesuese që bankat
komerciale në Kosovë i shfrytëzojnë, nuk shkojnë në buxhet të vendit tonë pasi
që shumica nga to veprojnë jashtë vendit, aty ku edhe janë të regjistruara si
subjekte legale.

•

Prandaj, për BQK-në, Institucionet Qeveritare, Bankat Komerciale, Bizneset dhe
Kompanitë Publike, ka nevojë për të punuar ende në drejtim të përmbushjes së
rregullativës, edukimit dhe trajnimit, me qëllim për të stimuluar përdorimin sa më
të gjerë të instrumenteve elektronike të pagesave.

•

Në veçanti, bankat komerciale si akterë të rëndësishëm në marrëdhënien ekonomi
- klient – kesh, inkurajohen se duhet të veprojnë edhe më me agresivitet për të
rritë konkurrencën në tregun bankar, për të rritur cilësinë e shërbimeve bankare,
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për të bërë uljen e mundshme të tarifave/provizioneve për shërbimet e pagesave
elektronike
Vala e zhvillimit teknologjik po shtrihet me një shpejtësi të madhe në të gjitha industritë
përfshirë edhe sektorin bankar. Sektori bankar ka vazhduar me inovacione të
produkteve/shërbimeve dhe klientët janë lidhur ngushtë me bankën e tyre përmes
kanaleve të ndryshme: shërbimeve online, ATM-ve, telefonave të mençur apo rrjeteve
sociale. Sektori bankar tani është duke lëvizur në drejtimin e kanaleve dhe pagesave
digjitale. Rrjeti i degëve është duke u zvogëluar ngase bankat janë duke investuar më
shumë në mundësitë e vetëshërbimit si: Bankomatët me shërbime të zgjeruara,
aplikacione të telefonave të mençur për kryerjen e transaksioneve financiare dhe të
shërbimeve tjera elektronike bankare. Shumë klientë tani kanë kaluar nga PC-të e tyre
tek telefonat e mençur për ti kryer shërbimet financiare të përmendura më lartë. Pagesat
përmes telefonit mobil, në vitin 2015, do të përjetojnë rritjen më të madhe deri tani.
Laptopët, telefonat e mençur, tabletat janë mjete të reja që klientët përdorin për
shërbimet bankare sepse duan që përgjigjet ti marrin shpejtë dhe në mënyrë sa më
efikase duke pasur kështu komunikim ditorë. Kjo është arsyeja që kanalet e vetëshërbimeve digjitale janë një portë e rëndësishme për të stimuluar klientët të
angazhohen më tepër në përdorimin e shërbimeve digjitale.
Kanalet e vetë-shërbimeve digjitale (digital selfservice) kanë filluar të përdoren si
mekanizëm operacional për të reduktuar thirrjet dhe për të zvogëluar volumin e punës në
degë. Sot, qëllimi kryesor është t’ju sigurojmë klientëve një eksperiencë sa më të mirë.
Për këtë arsye, tani klientët presin nga bankat që ato çdo herë të krijojnë mundësi të reja
shërbimi që kursejnë kohë dhe para. Sipas statistikave nga Deloitte, në 2015 pritet që, jo
vetëm bankat, por edhe kompanitë retail (për individ) dhe shërbimet e ushqimit të
fillojnë përdorimin e telefonave mobil të paisur me NFC (Near Field Communication)
për të bërë pagesa ‘contactless’ në dyqane. Tregtarët, gjithashtu, përfitojnë nga kjo
metodë e pagesës duke ju mundësuar klientëve transakcione të shpejta. Telefonat mobil
të paisur me NFC zvogëlojnë edhe pritjen në rradhë tek POS-i. Dhe, së fundi me
pranimin e pagesave përmes telefonave të mençur mund të zvogëlohen disa rreziqe të
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sigurisë për tregtarët dhe konsumatorin. Me përdorimin e NFC paisjes, tokenizimi krijon
një kod unik dhe e dërgon nga telefoni tek paisja NFC e POS-it, dhe numrat e kartës nuk
mund të transferohen. Të dhënat e kartës që janë shfrytëzuar për të bërë pagesën përmes
telefonit të mençur ruhen në rrjet, në (cloud) apo në telefon duke e bërë të pamundur
marrjen e informacionit nga keqbërësit. Apo edhe në rast se ndodh atëherë do të merret
informacioni vetëm për një transaksion dhe asnjë më shumë. Edhe sektori bankar i
Kosovës është duke ndjekur nga afër trendet botërore në lidhje me format e pagesave të
reja duke i ofruar klientëve shumëllojshmëri të opsioneve/shërbimeve për të paguar
online. Sektori financiar vazhdon të investojë në platforma të reja duke e zgjeruar
gamën e shërbimeve online që klientët të mund të kryejnë sa më shumë transakcione
financiare në ATM, telefona të mençur dhe në kanale tjera duke evituar kontaktin e
drejtëpërdrejtë me punonjësit bankar. Kjo ndihmon që klientët të kryejnë transakcione
në mënyrë sa më private dhe konfidenciale, si dhe eviton pritjen në degë. Sidoqoftë, në
Kosovë ende është një numër i vogël i përdoruesve të shërbimeve elektronike duke u
krahasuar me trendet në vendet e zhvilluara. Ne duhet të vazhdojmë të punojmë në
edukimin e klientëve për të përdorur shërbimet elektronike bankare në mënyrë që,
gradualisht, klientët të zhvendosen nga degët në shërbimet online, pasi që tani
preferohet më shumë menaxhimi i parasë në mënyrë elektronike. Në përgjithësi, bankat
janë shumë të kënaqura me shërbimet që telefonat e mençur ju ofrojnë klientëve të tyre
dhe besojnë që kjo do të gjeneroj klientë të rinjë dhe do të rris besueshmërinë e
klientëve potencial. Sistemet e pagesave përmes telefonave të mençur, njëkohësisht, i
sigurojnë bizneseve që të identifikojnë klient të rinjë dhe të mbledhin informata rreth
blerjeve të tyre. Duke marr parasysh përdorimin e pagesave përmes telefonave të
mençur, përkrahjen e industrisë për zhvillim të mëtutjeshëm në teknologji, dhe
mbështetjen e konsumatorit tek telefonat e tyre për të kryer transaksione, statistikat për
pagesat përmes telefonave të mençur do të rriten drastikisht. Sidoqoftë, tregu i pagesave
online bart në vete edhe shumë sfida për sektorin financiar. Bankat duhet të përshtaten
dhe të jenë në pajtueshmëri me rregulloret që kërkojnë për të mbrojtur informatat e
klientëve dhe të kenë programe të fuqishme të menaxhimit të riskut. Për më tepër,
sektori financiar është në garë edhe me industritë tjera që të jenë sa më inovativ dhe të
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shkathët për nxjerrjen e produkteve/shërbimeve. Bankat duhet të vazhdojnë të
monitorojnë nga afër rreziqet që ju kanosen nga pjesëmarrësit në sistemin e pagesave
përmes telefonave të mençur duke përfshirë: prodhuesit e paisjeve, operatorët mobil,
dhe palët e treta të përfshira në krijim të këtyre aplikacioneve. Gjithashtu, ka rreziqe të
sigurisë që lidhen me të dhënat personale dhe financiare që kalojnë përmes këtij sistemi.
Ekipet e bizneseve dhe zhvillimit të produkteve duhet të përfshihen në aktivitetet e
menaxhimit të riskut nga fillimi, dhe jo të merren aprovimet ose të bëhet lista e
kontrollit më vonë. Rreziqet e sigurisë duhet të identifikohen qysh në fazat fillestare.
Duke kuptuar kompleksitetin e pagesave online dhe duke përdor një metodë të shkathët
të menaxhimit, bankat mund ta menaxhojnë riskun dhe t’i përmbushin kërkesat e
regullatorit si dhe ta shkurtojnë kohën e lansimit të produktit në treg dhe të qëndrojë
konkurrent në të njëjtën kohë. Si përfundim, viti 2015 do të jetë vit i shërbimeve online
dhe pagesave përmes telefonave të mençur. [1]

Figura 2 Skema e pagesave masive – të hyrat e MF/Thesarit [4]
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2.8

Zhvillimet e reja

Kohëve të fundit në tregun e shërbimeve të pagesave ka filluar të rritet interesimi për
pagesat përmes telefonit (mobile banking). Këto shërbime i mundësojnë konsumatorit të
kryejë pagesa të ndryshme përmes telefonit celular në çdo kohë në tërë territorin e
Kosovës. Duke pasur parasysh penetrimin e lartë të telefonave mobil tek qytetarët e
Kosovës, dhe mbulueshmërinë e pothuajse të gjithë vendit nga operatorët e telekomit,
kjo mënyrë e kryerjes së pagesave duket mjaft premtuese në të ardhmen. Për momentin
disa banka janë në fazën fillestare të ofrimit të këtij shërbimi. Paraqitja e ATM
terminaleve me barkod lexues do të rritë efikasitetin e shërbimeve të pagesave, dhe
sidomos të pagesave kos giro. Përmes këtyre terminaleve konsumatori pa pasur nevojë
të shkojë në bank fizikisht do të mund të kryej transaksione.
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3
3.1

DEKLARIMI I PROBLEMIT
Rreziku operacional

Rreziku operational, sipas definimit të Basel II, është rreziku nga humbjet direkte ose
indirekte si rezultat i proceseve të brendshme jo adekuate, rrezikut nga njerëzit, sistemet
dhe ngjarjet nga jashtë. Rreziku operacional mund të rritet si rezultat i mashtrimit nga
klientët ose nga dizajni jo adekuat i shërbimeve. Disa nga format e mundshme të
rrezikut operacional janë: - rreziqet e sigurisë (përshtatshmëria dhe integriteti në
sisteme), rreziqet nga dizajnimi, implementimi dhe mirëmbajtja e sistemit, rreziku i
keqpërdorimit të produkteve/shërbimeve nga klientët

Rreziqet nga siguria shfaqen lidhur me kontrollin e informatave me të cilat banka
vepron. Njëra nga rreziqet e sigurisë me të cilat mund të ballafaqohet banka është nga
qasjet e paautorizuara në sistem. Kjo do të thotë që informatat konfidenciale mund të
mirren nga personat e paautorizuar. Për të minimizuar rreziqe të tilla, Banka duhet të
implementoj masa/kontrolla shtesë në mënyrë që të mitigohet ky rrezik. Disa nga masat
që mund të merren janë implementimi i “firewall”, fjalëkalime, sisteme për enkriptim
dhe verifikim të klientëve, etj.

Njëra nga rreziqet nga dizajnimi, implementimi dhe mirëmbajtja e sistemit është kur
punëtorët i pranojnë ndryshimet me veshtirësi. Keqpërdorimi i produkteve dhe
shërbimeve nga klientët dhe/apo edhe mashtruesit, është edhe një burim tjetër i rrezikut
operacional. Rreziku rritet si rezultat i mungesës së masave të sigurisë gjatë procesit të
përdorimit të shërbimeve elektronike bankare. Informatat personale të klientëve të
bankës duhet të ruhen gjatë transaksioneve të tilla. Është tejet e rëndësishme që të
implementohen mekanizma për raste emergjente si përshembull Plani për Vazhdimësinë
e Biznesit për ta minimizuar sa më shumë rrezikun reputacional i cili mund të rrjedh nga
ngjarje të papritura. [1]
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3.2

Rreziku reputacional

Rreziku reputacional është rreziku negativ nga publiku i cili mund të rezultoj në humbje
ose deri të largimi i klientëve dhe eventualisht dalja e fondeve të klientëve të bankës.
Efektet negative mund të kenë impakt material afatgjatë si përshembull humbja e besimit
të publikut në aftësinë e bankës për të vazhduar biznesin. Banka mund të mbrohet nga
rreziku reputacional duke ofruar shërbime bankare vazhdimisht dhe në mënyrë
konsistente në përputhje me pritjet nga klientët. [1]
3.3

Rreziku ligjor

Rreziku ligjor vjen si rezultat i mos respektimit të ligjeve dhe rregulloreve të
aplikueshme në shtetin në të cilin banka operon. Këtu vlen të ceket edhe koncepti i
shpërlarjes së parasë. Banka duhet të sigurohet që të konsiderohet edhe aspekti i
shpërlarjes së parasë në proceset e shërbimeve elektronike bankare, pra shërbimet
elektronike bankare të implementohen në përputhje me ligjet dhe rregullat e
aplikueshme. Për t’iu shmangur rrezikut ligjor dhe reputacional, banka gjithashtu duhet
të kujdeset për implementimin e rregullave të aplikueshme lidhur me mbrojtjen e të
dhënave të klientit.

Duke i pasur parasysh përparësitë e shërbimeve elektronike bankare, bankat duhet të
kujdesen që të mirren parasysh aspektet e rreziqeve të ndryshme në mënyrë që këto
rreziqe të mitigohen sa më tepër. Mekanizmat efektiv për t’iu përgjigjur incidenteve janë
shumë të rëndësishme për ta minimizuar rrezikun operacional, ligjor dhe reputacional që
mund të shfaqen si rezultat i surprizave të papritura duke përfshirë sulme të brendshme
dhe të jashtme. [1]
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Pëmes ketij punimi synojm të studiohet përdorimin e sistemit të pagesave online dhe në
të njëjtën kohë bankat dhe shfrytezuesit të jene të kujdesshem sa i perket sigurise:
1. Për çfarë qëllimi është krijuar dhe si funskionon urdhër pagesa KOS-GIRO në
Kosovë ?
2. A ofrojnë bankat komerciale shërbimin E-Banking në Kosovë?
3. Sa është përdorimi i llogarisë bankare në Kosovë ?
4. A mendoni së janë të sigurta pagesat përmes E-Banking ?
5. A realizohen pagesa në website të ndryshme komerciale ?
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4

METODOLGJIA
4.1 Metodologjia Primare

Duke pasur parasysh rezultatet e mësiperme të studimeve të kryera në lidhje me
përdorimin e sistemit të pagesave online në Kosovë, mund të arrijmë në konkluzionin që
përdorimi i këtyre pagesave në Kosovë nuk është në një nivel të kënaqshëm. Gjithashtu,
këto studime tregojnë se arsyeja kryesore e përdorimit të pagesave online apo siç e
quajnë ndryshe edhe paraja elektronike është mundesia që të kryhen të gjitha veprimet
apo pagesat në jetën e përditeshme sikurse më parane e gatëshme.Në bazë të pyetësorit
që e kemi përdorë për pagesa online si dhe në bazë të rezultateve të marra nga ky
pyetësorë vijmë në përfundim se lehtësimi të cilën e ofrojn pagesat online është se nuk
kemi nevoj për bartje të parasë së gatshme , gjë që na kursen kohën për të shkuar në
bankë për të kryer një pagesë, na kursen nga rreziku i humbjes së parave, grabitjes,
mashtrimit, falsifikimit etj. Po ashtu gjatë udhëtimeve e gjitha çfarë na duhet është një
kartel bankare. Personat me aftesi të kufizuar e kanë mundësinë që t’i kryejn veprimet e
tyre financiare si pagesat për shërbime të ndryshme pa pasur nevoj që të jenë fizikisht në
bankë.
Poashtu në baze të studimeve dhe statistikave të cekura më lartë shohim se rritja e numrit
të përdorimit të instrumenteve për paranë elektronike është në proporcion me rritjen e
numrit të pagesave ndërbankare në Kosovë gjë që fletë për rritjen e vazhdueshme të
besimit në sintemin bankar dhe përdorimin me masivë të instrumentëve të pagesave siç
janë (ATM, POS, Kartela, Llogari, Bankare, etj..).

4.2 Metodologjia Sekondare
Bazuar në literaturë dhe studime të ndryshme të bëra në botë në lidhje me sistemin e
pagesave siç është libri i autorëve Donal O Mahony, Michael Peirce, Hitesh Tewari, me
titull “Electronic Payment System for E-Commerce – second edition” shohim se sistemi i
pagesave online që është i ndërtuar në vendin tonë, përafërsisht ka të implementuar
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logjiken e njejt të funksionimit ku rol të rëndësishëm në gjithë këtë proces luan pjesa e
sigurisë së informatave të klientit, si dhe shkëmbimi i këtyre informatave mes tregtarit
dhe bankës.Ndërsa sa i përket llojeve të shërbimeve bankare edhe në vendin tonë bankat
komerciale janë duke investuar dhe ndërtuar sistem sa më të sigurt dhe sa më të lehtë për
përdorim nga ana e klientëve. [7]
Kjo temë e shtjellon se si hapi i parë dhe kryesor në procesin e pagesave dhe në veqanti i
atyre elektronike është hapja dhe posedimi i një llogarie bankare. Edhe klientët edhe
tregtarët duhet të hapin llogari bankare në menyrë që të mund të kryejn pagesa përmes
bankës apo përmes instrumenteve tjera jo cash të pagesave.
Me hapjen e llogarisë bankare klientit i jepet një kartelë bankare. Vlera e parasë
elektronike të cilen klienti e posedon ruhet në kartelën elektronike bankare e cila është në
pronësi të klientit. Kjo vlerë ndryshon sa herë që klienti e përdorë kartelën për të bërë
pagesave online apo pagesa të ndryshme.
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5

REZULTATET

Sipas statistikave dhe hulumtimeve që kemi bërë në internet në lidhje me instrumentet e
parasë elektronike dhe përdorimin e pagesave online në vendin tone del se në vendin
tone ende nuk ka ndonjë përdorim të madhe të këtyre instrumenteve dhe pagesave.
Mirepo kjo metode e pagesave dhe shfrytëzimit të parasë elektronike del se është në
rritje të vazhdueshme.Po ashtu sipas hulumtimeve hasim edhe në probleme të ndryshme
për përdorimin e këtyre pagesave nga ana e klientëve. Kostoja fillestare e aplikimit të
per nje kategori të klientëeve del të jetë nje pengese si jane posedimi i nje kompjuteri,
qasja në internet, softueri etj. Besimi në këtë lloje të operacioneve financiare , pa
kontakt direkt me personelin e bankese per klientët tradicional mund të duket e veshtire,
si dhe periudha e pershtatjes dhe mesimi i përdorimit të këtyre pagesave nga ana e
klientit. Rreziku i nderhyrjes se paautorizuar në llogarine e klientit është nje problem
per përdorimin e pagesave tek klientët tradicional. Institucionet të cilat ofrojne keto
sherbime perdorin mjetet, menyrat, pajisjet dhe sherbimet me të perparuara të siguris per
ti mbrojtur klientët e tyre, me qellim të parandalimit të kriminalitetit elektronike.
Poashtu edhe klientët duhet të jene të kujdesshem dhe të zbatojn masat e sigurise per
qasje online, të kene kujdes gjate shtypjes se fjalekalimeve, PIN etj.).
5.1

Pagesat në para të gatshme

Valuta e përdorur në Kosovë është euro. Seria e kartëmonedhave në qarkullim përfshin
shtatë denominime të ndryshme me vlera: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € dhe 500 €.
Monedhat euro në qarkullim janë: 1, 2, 5, 20 dhe 50 cent, si dhe 1 € dhe 2 €. Një nga
detyrat e BQK-së sipas Ligjit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, është të
bëjë “sigurimin e një furnizimi të duhur të kartëmonedhave dhe monedhave në Kosovë”.
Kosova nuk është anëtare e eurozonës, prandaj në mënyrë që të përmbushë detyrën e saj
në lidhje me paranë e gatshme, ajo importon monedhat dhe kartëmonedhat nga
eurozona. BQK-ja iu ofron shërbime depozituese dhe tërheqjeje në para të gatshme
klientëve të saj, të cilat janë kryesisht banka komerciale. Ka një kërkesë më të madhe
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për kartëmonedhat me vlera të vogla, kryesisht për shkak se ato përdoren në ATM-të e
bankave komerciale dhe shpejt dëmtohen fizikisht. Kërkesa për para të gatshme nga ana
e sektorit jobankar është rritur nominalisht gjatë viteve të fundit; por efektet sezonale
shkaktojnë luhatje të konsiderueshme në përdorimin e parave të gatshme gjatë vitit.
Mbajtja e parasë së gatshme nga publiku ndryshon dukshëm brenda muajit (në rritje në
ditët që paguhen pensionet, pagat, etj.), dhe brenda vitit (qarkullimi i parasë së gatshme
rritet shumë gjatë periudhës së verës dhe në fund të vitit, ndërsa zvogëlohet dukshëm në
fillim të vitit dhe gjatë stinës së vjeshtës). Luhatjet brenda vitit mund të shpjegohen nga
fluksi i emigrantëve që vizitojnë Kosovën gjatë intervaleve të ndryshme të vitit. Edhe
pse instrumentet e reja të pagesave janë ofruar nga sektori bankar, sistemi i pagesave në
Kosovë karakterizohet me një mbështetje të vazhdueshme të qytetarëve në pagesat me
para të gatshme. Me përjashtim të pagesave kos-giro (një pjesë e madhe e të cilave
paguhen në para të gatshme), shumica e pagesave ndërbankare përmes SEKN-së
iniciohen nga institucionet qeveritare apo nga entitetet komerciale. [2]
5.2

Pagesat në para jo të gatshme

Transferet e kreditit janë forma më dominuese e pagesave në para jo të gatshme në
Republikën e Kosovës. Këto pagesa bëhen nga konsumatorët në bankat e tyre apo
shërbimeve që i ofrohen nga ato, përmes urdhërpagesave elektronike apo atyre në formë
letër. Një urdhër pagesë letër e përdorur shumë në Kosovë është kos-giro, e cila u krijua
për të rritur efikasitetin e pagesave në formë letër për të gjitha palët e përfshira: bankat,
konsumatorët dhe kompanitë (si publike ashtu edhe private). Te këto urdhërpagesa
speciale, kompanitë faturuese si psh. kompanitë e shërbimeve utilitare përfshijnë një
formular të standardizuar të pagesave në fund të çdo fature që iu dërgojnë
konsumatorëve të tyre. Këto fatura të standardizuara përmbajnë në vete të dhëna mbi
pagesën në barkodin e shtypur, i cili skanohet lehtësisht nga barkod lexuesi i bankave.
Pas skenimit të faturës, pagesa procesohet automatikisht nga ana e bankës. Gjatë viteve
të fundit, e-bankingu është rritur me shpejtësi. Bankat kanë filluar të inkurajojnë
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përdorimin e pagesave elektronike nga konsumatorët e tyre dhe të konkurrojnë me
njëra-tjetrën në ofrimin e shërbimeve të tilla.
Megjithatë, numri i transfereve të kreditit në formë letër ende është më i madh. [2]
5.3

Debitimi Direkt

Debitimi direkt është prezantuar për përdorim për publikun në nëntor 2009. Ky është një
instrument i ri i pagesave, prandaj akoma nuk përdoret në atë masë sa instrumentet e
tjera të pagesave. Kompanitë më të mëdha utilitare i janë bashkuar skemës së debitimit
direkt. Pavarësisht se numri dhe vlera e këtyre pagesave po rritet nga viti në vit, numri i
llogarive të lidhura me debitim direkt akoma mbetet i ulët dhe nevojitet angazhim më i
madh i të gjithë pjesëmarrësve në sistemin financiar, në mënyrë që të rritet numri i tyre,
me qëllim zvogëlimin e pagesave me para të gatshme. [2]
5.4

Kartelat me funksion pagese

Gjatë viteve të fundit, numri i kartelave me funksion pagese është rritur dukshëm.
Shumica e qytetarëve që kanë një llogari bankare, kanë zakonisht edhe një kartelë me
funksion pagese. Shumica e kartelave të pagesave të lëshuara nga bankat janë të markës
Visa apo MasterCard. Rrjeti i ATM-ve dhe POS-ve të bankave në Kosovë po ashtu
është në rritje, edhe pse ndërveprimi i rrjeteve të bankave në mes njëra-tjetrës nuk është
i kënaqshëm. [2]
5.5

Kartelat e Debitit

Kartelat e debitit janë kartelat më të shumta në numër në Kosovë. Kartelat e markës
Visa dominojnë tregun. Kartelat e debitit të lëshuara nga bankat komerciale mund të
përdoren në ATM dhe POS terminale si brenda Kosovës, ashtu edhe jashtë saj. Në fund
të vitit 2014 numri i kartelave të debitit arriti në 678,090, që krahasuar me vitin 2013
paraqet rritje prej rreth 5.1 për qind. Në tabelën në vijim janë paraqitur të dhëna më të
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detajuara mbi numrin e kartelave të debitit nga viti 2010 deri në vitin 2014, nga ku
mund të konstatohet mbi rritjen e numrit të tyre çdo vite [2]

Tabela 5 Numri i kartelave të debitit [2]
5.6

Kartelat e Kreditit

Numri i kartelave të kreditit është rritur ndjeshëm në vitet e fundit. Bankat komerciale
që operojnë në Kosovë i kanë kushtuar vëmendje të shtuar rritjes së numrit të kredit
kartelave në vend. Në fund të vitit 2014, numri i kredit kartelave arriti në 121,652 që
krahasuar me vitin 2013 paraqet rritje prej rreth 11.3 për qind. Shumica e kartelave janë
të markës Visa apo MasterCard. Në tabelën numër 2 janë paraqitur të dhëna për numrin
e kartelave të kreditit duke filluar nga viti 2010 deri në vitin 2014. Nga të dhënat e
paraqitura në tabelë mund të shihet rritja e numrit të tyre çdo vit, por duhet theksuar se
rritja më e madhe ka qenë në vitin 2011. [2]

Tabela 6 Numri i kartelave të kreditit [2]

Në tabelën në vijim është paraqitur vlera e transaksioneve me kartela të realizuara në
terminale ATM dhe POS. Mund të konstatohet se krahas rritjes së numrit të kartelave,
ka pasur rritje të përdorimit të tyre në terminale të pagesave. Inkurajues është fakti se
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pagesat me kartela në terminale POS kanë pasur trend të shpejtë të rritjes, që edhe do të
ndikojë në uljen e pagesave me para të gatshme. [2]

Tabela 7 Vlera e pagesave me kartela [2]
5.7

Prepaid Kartelat

Deri më sot, vetëm një bankë ka lëshuar kartelë prepaid debiti në Kosovë. Kjo kartelë
është nxjerrë në bashkëpunim me një kompani të telekomunikacionit. [2]
5.8

E-Banking

Pothuajse të gjitha bankat në Kosovë ofrojnë shërbimin e-Banking për klientët e tyre.
Me këtë shërbim, klientët mund t’i qasen llogarisë së tyre dhe të iniciojnë transfere,
përmes kompjuterëve personal (PC) të kyçur në internet. Numri dhe vlera e transfereve
E-Banking është në rritje të vazhdueshme. Vlen të theksohet se përdorimi i këtij
shërbimi është rritur shpejt kohëve të fundit. Për ta pasur më të qartë rritjen e numrit dhe
vlerës së pagesave të realizuara me shërbimin E-Banking, në tabelën në vijim janë
paraqitur të dhëna statistikore për këtë shërbim duke filluar nga viti 2010 deri në vitin
2014. Duhet theksuar se në vitet e fundit pagesat me e-banking kanë pasur trend të lart
të rritjes.
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per të pasur nje llogari Facebooku. Kjo u be në menyre qe të mund të konkurrohej me
aplikacione të tjera të ngjashme të cilat ofrojne të njejtat sherbime sic jane mesazhet
falas nepermjet këtyre aplikacione. [2]

Tabela 8 Pagesat e realizuara me E-Banking [2]
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5.9

Rezultatet sipas anketës së zhvilluar

Pyetësori u plotësua nga 110 persona.

Të dhënat personale të personave që i janë pergjigjur pyetësorit janë si më poshtë:

Figura 3 Mosha
Në figurën 3 është paraqitur mosha e të anketuarve

Figura 4 . Gjinia

Në figurën 4 është paraqitur gjinia e të anketuarve
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Figura 5 Niveli i shkollimit
Në figurën 5 është paraqitur niveli i shkollimit

Figura 6 Posedimi i llogarisë bankare
Në figurën 6 të anketuarit janë pyetur se a posedojnë llogari bankare si dhe a
planifikojnë të hapin një llogari bankare
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Figura 7 Kredit Kartela
Në figurën 7 të anketuarit janë përgjigjur nëse posëdojn kredit kartel si dhe a
planifikojnë të marrin kredit kartel.

Figura 8. Përdorimi i Kredit Karteles
Në figurën 8 të anketuarit janë pyetur se sa prej tyre e përdorin kredit kartelen
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Figura 9 Lloji i Kredit Kartelës
Në figurën 9 të anketuarit janë përgjigjur se cilën kredit kartel e përdorin

Figura 10 Shërbimi i pagesave online në banka
Në figurën 10 të anketuarit janë përgjigjur se a ofron banka e tyre shërbimin e pagesave
online
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Figura 11 Banka të cilës i përkasin klientët

Në figurën 11 të anketuarit janë pyetur dhe përgjigjur se klient i cilës bankë janë

Figura 12 Shërbimi Ebanking në banka
Në figurën 12 të anketuarit janë pyetur se a ofron banka e tyre shërbimin ebanking
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Figura 13 Përdorimi i E-banking
Në figurën 13 të anketuarit janë pyetur se sa e perdorin shërbimin e-banking të cilin e
ofron banka e tyre

Figura 14 Besimi ndaj bankes per kryerjen e pagesave në e-banking
Në figurën 14 të anketuarit janë pyetur se sa kanë besim apo sa janë të sigurt për të kryer
një pagesë online përmes e-banking
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Figura 15 Lloji i pagesave e-banking permes bankës
Në figurën 15 është paraqitë lloji i pagesave të cilat i perdorin më shumë klinetët
nëpermjet e-banking të cilin e ofron banka e tyre.

Figura 16 Përdorimi i e-banking nga klientët

Në figurën 16 të anketuarit janë pyetur dhe përgjigjur se për çfarë më shumë e përdorin
e-banking
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Figura 17 Kursimi i kohes dhe parase permes e-banking
Në figurën 17 është paraqitur se sa mendojnë klientët se përdorimi i e-banking iu
kursen atyre kohën dhe paranë

Figura 18 Online pagesat në website

Në figurën 18 jane pyetur të anketuarit se a bëjnë pagesa online në website të ndryshme
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Figura 19 Provideret e pagesave në website

Në figurën 19 janë paraqitur rezultatet se cilët provider i perdorin klientët per t’i bërë
pagesat online në website të ndryshme

Figura 20 Siguria e informatave tek provideret e pagesave
Në figurën 20 të anketuarit janë përgjigjur për mendimin e tyre se sa janë të sigurta të
dhënat e klientit tek provideri i pagesave
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Figura 21 Plotesimi i anketes në baza ditore

Në figurë 21 paraqitet plotësimi i anketës nga të anketuarit në baza ditore
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6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Me zhvillimin e hoveshëm të teknologjisë dhe të mënyrës se komunikimit janë të
pashmangëshme risitë dhe zhvillimi në shume sfera të jetes. Ndër aspektet e shumta ku
ka prekë zhvillimi i teknologjise dhe qe ka ndikim të madhe është edhe zhvillimi i
sektorit të komunikimit nëpërmjet internetit. Kohëve të fundit është vënë re një zhvillim
shumë i madh i aplikacioneve të cilat funksionojn nëpërmjet internetit qe funksioni i
tyre bazë është të mundsojë komunikimin sa më të lehtë dhe të sigurt mes bankës dhe
klientit, për kryerjen e shërbimeve bankare siç janë edhe pagesat online përmes
aplikacioneve mobile (mobile banking) apo edhe pagesat përmes web faqeve nga
shtëpia përmes kompjuterit personal, POS , ATM etj. Mirëpo se sa ka ndikuar zhvillimi
i këtyre aplikacioneve ndaj pagesave tradicionale apo pagesave me para në dorë,
shërbime këto të ofruara nga bankat komerciale në Kosovë tregojnë statistikat dhe
studimet e ndryshme të kryera nga Banka Qendrore e Kosovës, e që ende nuk janë në
numër të kënaqshëm mirëpo që është një tendenc në rritje të vazhdueshme. Numri dhe
vlera e transaksioneve përmes e-banking janë në rritje të vazhdueshme në Kosovë. Sipas
statistikave nga BQK vetëm brenda nje viti (2014) numri i rritjeve të transaksioneve në
raport me vitin 2013 është rritur per 49.5%, përderisa vlera e transaksioneve është
rritur për 58%. Sipas këtyre statistikave vërejmë se numri i transaksioneve në periudhën
2009 – 2014 gati se është shtatëfishuar. Të gjitha këto të dhëna tregojnë se sektori
bankarë është duke u orientuar kah zhvillimi dhe përdorimi sa më i madhë i pagesave
online, pra për automatizimin e pagesave dhe shërbimeve pa pasur nevoj prezencën
fizike të klientit dhe punonjësve në banke. Këto shërbime janë në hapë me teknologjinë
dhe zhvillimet bashkëkohore të cilat ofrojnë shërbimet e tyre njëzet e katër orë në ditë,
pa ndërpreje, pa orarë dhe njëkohësisht duke ofruar siguri dhe saktësi në të njëjtën kohë.
Të gjitha këto kanë bërë që të kemi përkrahje të madhe nga institucionet bankare dhe
shtetrore për zhvillimin dhe përdorimin e këtyre instrumenteve të pagesave. Industria
bankare e Kosovës ka arritur që të zhvillohet viteve të fundit dhe të jetë e krahasueshme
me vendet e rajonit apo edhe më larg, marr parasysh gjendjen dhe rrethanat në cilat
është zhvilluar industria bankare si dhe gjendja e bizneseve në Kosovë.
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Në mesin e vitit 2001 bashkëkryesuesi i AQF-së nxorri 100 marka gjermane nga
bankomati i parë i instaluar në Kosovë. Ky ishte momenti kur nisi edhe modernizimi i
punës se bankave komerciale në Kosovë, përkatësisht futja e elektronikës për kryerjen e
transaksioneve mes klientëve dhe bankës. Këtë nismë e shënoi ish banka MEB-i tani
Procredit Bank. Ishte kohë e largët si dhe duke pas parasysh gjendjen e shtetit të
Kosovës të sapo dalë nga lufta dhe pushtimi i gjatë që karakterizohej me ecje të
ngadalshme në sferën bankare.
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APPENDIXES

Pyetësor: Përdorimi i pagesave online në Kosovë

Ju lutem plotësoni pyetësorin e mëposhtëm në lidhje me përdorimin e pagesave online
në Kosovë. Rezultatet e pyetësorit janë anonime dhe do të përdoren për një punim
universitar.

Sa vjeqar jeni ?
•

18-30

•

31-40

•

41-50

•

50 - e më shumë

Gjinia juaj
•

Femër

•

Mashkull

Cili është niveli i shkollimit tuaj ?
•

Shkolla e mesme

•

Bachellor

•

Master

•

PHD

A keni të hapur llogari bankare ?
•

Po

•

Jo

•

Planifikoj të kem
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A keni Kredit Kartel ?
•

Po

•

Jo

•

Planifikoj të kem

A e përdorni Kredit Kartelën ?
•

Po

•

Jo

Cilën nga kredit kartelën mëposhtë e përdorni?
•

Master Card

•

Visa Card

•

Nuk përdori

A ofron banka juaj shërbimin e pagesave online ?
•

Po

•

Jo

Klient i cilës bankë vendore jeni ?
•

Raiffeisen Bank Kosovo

•

ProCredit Bank

•

NLB Prishtina

•

TEB sh.a.

•

Banka Kombëtare Tregtare

•

Banka Ekonomike

•

Banka për Biznes

•

Turkiye Is Bankasi

•

Ziraat bankasi
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A ofron shërbimin e-banking banka juaj?
•

Po

•

Jo

A e përdorni shërbimin e-banking ju ?
•

Po

•

Jo

Sa i besoni bankës për kryerjen e pagesave përmes e-banking ?
•

Shumë pak

•

Pak

•

Mirë

•

Shumë

A ofron banka juaj kryerjen e pagesave të kompanive publike permes e-banking?
•

Pagesat e Energjisë Elektrike

•

Pagesat e Ujësjellësit

•

Pagesat e Doganës

•

Pagesat e Thesarit

Për çfarë e përdorni më shumë e-banking?
•

Kryerjen e pagesave të ndryshme

•

Menaxhimin e llogarisë bankare

•

Transferimin e parave
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A mendoni se i'u kursen kohën dhe paranë kryerja e pagesave përmes e-banking ?
•

Shumë pak

•

Pak

•

Mirë

•

Shumë

A bëni pagesa online në website të ndryshëm ?
•

Po

•

Jo

Cilin nga providerët e mëposhtëm e përdorni për të kryer pagesa online në website të
ndryshëm ?
•

PayPal

•

Alipay

•

BitPay

•

Amazon Payments

Sa mendoni se janë të sigurta të dhënat e juaja tek këta provider ?
•

Shumë pak

•

Pak

•

Bazike

•

Shumë mirë

•

Nuk e di

https://docs.google.com/forms/d/13Xt5-3k5EZN0UQHtIO_wDTXKhy59Muu9D_7q3Mpy5o/viewform?usp=send_form
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